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Background and Objective: Religion and spiritual beliefs are of 
particular significance in human’s life. Self-efficacy is also a motivating 
factor for activating, strengthening, sustaining, and guiding behavior 
toward the goal. Each of these two variables can affect different aspects 
of life, even how hopeful individuals are. Taking this into account, this 
study aimed to examine the role of spirituality and self-efficacy in 
students' hope given the mediating role of goal orientation.  
Method: The research method is descriptive-correlational, using path 
analysis. The statistical population included students from Ferdowsi 
University of Mashhad. Regarding the number of variables in the 
proposed path analysis model, which is considered for each variable of 15 
people, and by considering the criterion of the generalizability of sample 
findings to the community, 280 students from the statistical population 
were selected through available sampling method. To collect data, 
spirituality, self-efficacy, hope and goal orientation questionnaires were 
used. The data were analyzed using descriptive statistics, Pearson 
correlation and path analysis. All ethical issues were observed in this 
study and the researchers declared no conflict of interests. 
Results: The correlation results show that all of the observed variables 
correlate (p<0.01). Performing a path analysis to test the relationship 
between the role of spirituality and self-efficacy on hope through goal 
orientation and the proposed pattern (RMSEA=0.098, GFI=0/99) showed 
to be well fit.  
Conclusion: The results of this research suggest that spirituality and self-
efficacy through the goal orientation mediation will increase the hope of 
students. Therefore, considering the positive impact of self-efficacy and 
spirituality and goal orientation, the use of these capacities is 
recommended in individual and group planning and activities of students 
to boost their hopes. 
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Background and Objective: The two concepts of 
spirituality and self-efficacy are closely related in a 
way that self-efficacy and spiritual beliefs can be 
powerful motivations to improve standard of living. 
Emes defines goal orientation as a coherent pattern of 
beliefs, attributes, and emotions determining individual 
behavioral goals, and this orientation in academic 
contexts reflects the motivation of the individual to 
study and, therefore, his tendencies, actions, and 
responses to learning situations (1). The purpose of this 
study was to examine the  role of  spirituality  and  self- 
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efficacy in students' hope regarding the mediation of 
goal orientation.  
Method: This descriptive correlation study has used a 
path analysis method. The statistical population of this 
study includes all students of Ferdowsi University of 
Mashhad, selected by using 280 available sampling. 
Data collection tools were Goal Orientation 
Questionnaire by Midgli et al, Allport's (internal-
external) Orientation Scale, Omid Snyder’s 
questionnaire, and Self-efficacy Scale developed by 
Sherer et al. The data were analyzed using descriptive 
statistics, Pearson correlation and path analysis.  
Results: The purpose of this study was to examine the 
mediating role of goal orientation in the relationship of 
spirituality and self-efficacy with hope. To this end, 
simple relationships between these variables using 
Pearson correlation were first reported, and then the 
results of the path analysis were reported. 
The proposed model for the test -main hypothesis- 
which was delving into the role of spirituality and self-
efficacy was assessed through a path analysis pattern 
by the mediating variable of goal orientation in hope. 
Some of the general indicators of goodness of fit 
through the path analysis model are as follows: 
As the goodness of fit Index (GFI) and adjusted 
goodness of fit Index (AGFI) are closer, the pattern is 
better fitted, and data are more likely to validate the 
pattern of presumptive relationships. Given that, it is 
desirable that the root cause of the average 
approximation error (RAMSEA) be close to zero to 
indicate better fit of the pattern. The x2 / df index (q) 
relative to the degree of freedom is also better and 
should not have a value of more than 3. By comparing 
the fitting of the model with different indices, it can be 
said that all of the indices have a desirable value for 
fitting the model. Based on the desirability of the 
indicators mentioned, the data confirm the general 
pattern of assumptions. As it can be seen, the general 
indices of the test goodness of fit through the path 
analysis pattern suggest the general fit of the pattern. 
Furthermore, the results indicated that all of the 
observed variables of the pattern are correlated 
(p<0.01) and the path analysis to test the relationship 
between the role of spirituality and self-efficacy in 
hope through goal orientation and the proposed pattern 
(RMSEA=0.098, GFI=0/99) proved well fit. 
Conclusion: Results demonstrate that there is a 
significant positive correlation between spirituality and 
self-efficacy (2). Besides, self-efficacy has a positive 
and significant relationship with hope (3). The results 
of the study conducted by Kolvangh indicated that 
there is a positive and significant relationship between 
hope and goal orientation of mastery (4). The findings 
of Karami et al show that there is a correlation between 
religious orientation and hope (5). Overall, the findings 
of this research suggest that the variables of spirituality 
and self-efficacy by mediating role of goal orientation 
both separately and combined in the form of a higher-
level variable influence university students' hope. 
Given the fact that spirituality in life; self-efficacy 
which expresses the general belief of an individual 
about his abilities and capabilities; and the orientation 
of a goal that is a coherent pattern of beliefs, attributes 
and excitements of a given person, and determines his 
behavioral purposes, and this orientation in education 
is an indicator of the motivation of the individual to 
study, paving the way for educational facilities and 
supportive contexts with the purpose of fostering the 
factors above can have positive effects on universities 
and the students. This also leads to an increase in 
commitment, effort, and the formation of positive 
attributes in terms of success, failure, and sustainability 
for educational goals and, if necessary, a redirecting 
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 الملّخص  
للدین واملعتقدات املعنویة امهية خاصة يف حياة االنسان، فالكفاءة الذاتية  :خلفیة البحث وأهدافه
من هذین  هي ایضا تعترب عامال حمفزا لتفعيل وتعزیز وتوجيه السلوك حنو اهلدف واحلفاظ عليه؛ فكل
تأثری كبری على خمتلف جوانب حياة  ماميكن ان یكون هل .یعين الدین واملعتقدات املعنویة. املكونني
 .االنسان وحىت على مستوى األمل لدیه
ولذلك یهدف هذا البحث اىل دراسة دور املعنویة والكفاءة الذاتية يف مستوى امل الطالب من خالل 
 التوسط يف التوجيه اهلادف.
استخدام حتليل املسار واشتمل اجملتمع : هذا البحث عبارة عن دراسة ارتباطية وصفية بمنهجیة البحث
بالنظر إىل عدد املتغریات يف النموذج املقرتح  االحصائي طالب جامعة فردوسي يف مدینة مشهد.
نظرا ملعيار امكانية تعميم نتائج العينة  شخًصا لكل متغری كذلك 15لتحليل املسار الذي یتم اعتبار 
ع اإلحصائي بطریقة أخذ العينات املتاحة. ويف سبيل طالب من اجملتم 280على اجملتمع، مت اختيار 
مجع البيانات مت استخدام استبيان املعنویة، الكفاءة الذاتية، مستوى األمل والتوجيه اهلادف. مت حتليل 
متت مراعاة مجيع البيانات باستخدام مناهج االحصاء الوصفي ومعامل ارتباط بریسون وحتليل املسار. 
 هذا البحث وإن مؤلفي املقالةمل یشریوا اىل اي تضارب يف املصاحل. املوارد االخالقية يف
: اظهرت نتائج اجراء معامل االرتباط ان مجيع املتغریات املرصودة للنموذج كانت مرتبطة الكشوفات
وإجراء حتليل للمسار الختبار العالقة بني دور املعنویة والكفاءة الذاتية يف  (؛>01/0pبعضها ببعض)
كان   (=99/0GFIو  =098/0RMSEAخالل التوجيه اهلادف والنموذج املقرتح )األمل من 
 مالئما بشكل جيد.
تبني نتائج البحث ان املعنویة والكفاءة الذاتية یؤدیان اىل تعزیز مستوى االمل لدى  االستنتاج:
عنویة والتوجيه الطالب من خالل وساطة التوجيه اهلادف. اذن نظرا للتأثری االجيايب للكفاءة الذاتية وامل
اهلادف، یوصى باستخدام هذه القدرات يف املخططات واالنشطة الفردیة واجلماعية للطالب بغية رفع 
 .مستوى آماهلم
 
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
 Kareshki H, Zabihi M, Hatamikiya S, Heydarian Shahri F. Mediating Role of Goal Orientation in the Relationship of Spirituality and Self-Efficacy 
with Hope in University Students: a Structural Model. J Res Relig Health. 2018; 4(4): 94- 103. 
 
دور التوجیه الهادف كوسیط في العالقة بین المعنوية والكفاءة الذاتیة وبین مستوى 
 امل الطالب: اختبار نموذج هیكلي
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 چکیده  
است.  یی عتقادات معنوی در زندگی انسان دارای اهمیت ویژهو ا دینهدف: سابقه و 
ی  کننده هدایتکننده، نیرودهنده، نگهدارنده و  خودکارآمدی نیز عامل انگیزشی فعال
های مختلف  جنبه تواند بر رفتار به سوی هدف است که هر یک از این دو مؤلفه می
رو، این پژوهش با  داشته باشد. ازاینزندگی و حتی میزان امیدواری افراد تأثیر بسزایی 
هدف بررسی نقش معنویت و خودکارآمدی در امیدواری دانشجویان با میانجیگری 
 .گرفته استگیری هدفی صورت  جهت
همبستگی با استفاده از تحلیل مسیر است و  -این پژوهش از نوع توصیفی کار:  روش
گیرد. با توجه به  ی آماری آن دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را در بر می جامعه
نفر در نظر  15تعداد متغیّرهای مدل پیشنهادی تحلیل مسیر که به ازای هر متغیّر 
های نمونه  پذیری یافته همچنین با در نظر گرفتن مالک قابلیت تعمیمشود و  گرفته می
گیری در دسترس  ی آماری به روش نمونه نفر از دانشجویان جامعه 280به جامعه، 
های معنویت،  نامه های پژوهش از پرسش آوری داده انتخاب شدند. برای جمع
آمده نیز با  دست های به گیری هدفی استفاده شد. داده خودکارآمدی، امیدواری و جهت
های توصیف آماری، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شد. در این روش
تضاد  گونه ی مسائل اخالقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ پژوهش همه
  اند.  منافعی گزارش نکرده
الگو با ی  نتایج اجرای همبستگی نشان داد که تمام متغیّرهای مشاهده شده :ها یافته
ی نقش  (؛ و اجرای تحلیل مسیر برای آزمون رابطه>01/0pهم همبستگی داشتند )
گیری هدفی و الگوی پیشنهادی  معنویت و خودکارآمدی در امیدواری از طریق جهت
(098/0RMSEA=  99/0وGFI=) از برازش خوبی برخوردار بود. 
نتایج پژوهش گویای این مطلب است که معنویت و خودکارآمدی با  گیری: نتیجه
شود. بنابراین  گیری هدفی موجب ارتقای امیدواری در دانشجویان می میانجیگری جهت
گیری هدفی؛ استفاده از این  با توجه به تأثیر مثبت خودکارآمدی و معنویت و جهت
وهی دانشجویان برای افزایشفردی و گر های و فعالیت ها ریزی برنامه در ها ظرفیت
و معنویت  ی گیری هدفی در رابطه میانجیگری جهت قشن
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شناختی است که  ترین عناصر روان ترین و پیچیده مهم انگیزه از
ها نقش  ها و واکنش ها، کنش در پیدایش احساسات، گرایش
اینکه من  به باور -خودکارآمدی  ی سازه .کند حیاتی ایفا می
به اعتقادات فرد مبنی بر توانایی انجام تکالیف در   -توانم می
 خودکارآمدی دیگر نوع براین، عالوهشرایط خاص اشاره دارد. 
 است خود های قابلیت و ها توانایی ی درباره فرد کلی باور بیانگر
خودکارآمدی را هم محصول تعامل ما با جهان،  1. بندورا(1)
بر  ؛کند های ما تعریف می هم عاملی تأثیرگذار بر کیفیت تعامل
این اساس که خودکارآمدی بر الگوهای فکری افراد تأثیر دارد 
 .(2)تواند در افزایش و یا کاهش سطح عملکرد مؤثر باشد  و می
ارتباط قوی با  دو مفهوم معنویت و خودکارآمدی دارای
تواند  که باورهای خودکارآمدی و معنوی می طوری یکدیگرند، به
های بسیار قدرتمندی در جهت بهبود کیفیت زندگی به  انگیزه
های انجام شده با موضوع  شمار آید. نتایج بیشتر پژوهش
معنویت و خودکارآمدی بر نقش معنویت در مسائل 
 .(3)دی تأکید دارد شناختی از جمله باورهای خودکارآم روان
گیری هدف را به صورت الگوی منسجمی از باورها،  جهت 2ایمز
ی  کننده کند که تعیین اسنادها و هیجانات فرد تعریف می
ی  های تحصیلی، مبیّن انگیزه مقاصد رفتاری فرد؛ و در موقعیت
ها و  ، کنشو به همین دلیل تمایالت فرد از تحصیل است
های یادگیری تحث تأثیر قرار  های او را در موقعیت پاسخ
. در همین راستا تحقیقات پژوهشگرانی همچون (4)دهد  می
بیانگر آن است که اتخاذ  3واکی و گرین، میلر، کروسان، دوک
یک هدف، تسلط الگوی سازگاری از پیامدهای شناختی فراهم 
کند که به استفاده از راهبردهای یادگیری عمیق منجر  می
شود و به موجب این مسئله احساس خودکارآمدی در فرد  می
مچنین و ه 4. پونوین، ساندر و الرکین(5)یابد  افزایش می
پیری و عظیمی نیز در پژوهشی بین اتخاذ اهداف پیشرفت با 
 .(7 و 6)اند  خودکارآمدی رابطه نشان داده
 
                                                          
1) Bandora 
2( Ames 
3  ( Greene, Miller, Crowson, Duke & Akey  











رآمدی در مدل پیشنهادی بررسی نقش معنویت و خودکا (1شکل
 گیری هدفی گری جهتباورهای امید با میانجی
 
ی  دهنده های پژوهش میکائیلی و همکاران نشان همچنین یافته
ی بین خودکارآمدی و سازگاری  تأیید نقش امید در رابطه
ی روابط ساختاری  نتایج پژوهشی درباره .(8)تحصیلی است 
 های دلبستگی، ارزشمندی پژوهش بین امیدواری با سبک
گیری هدف  زندگی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و جهت
های حمایت  تسلطی در دانشجویان نشان داده است که مؤلفه
اجتماعی و معناداری زندگی به طور مستقیم و غیرمستقیم؛ 
ی دلبستگی  های دلبستگی ایمن به طور مستقیم و مؤلفه مؤلفه
ی، با ی متغیّر میانجی خودکارآمد ناایمن اجتنابی به واسطه
رو، انجام تحقیقات  . ازاین(9)ی معنادار دارند  امیدواری رابطه
گیری هدفی  گیری مذهبی، جهت بیشتر در بررسی نقش جهت
بینی خودکارآمدی تحصیلی  و باورهای امید در پیش
رسد. به هر حال اگرچه  دانشجویان ضروری به نظر می
های پیشین حاکی از ارتباط بین متغیّرهای معنویت،  پژوهش
گیری هدفی و باورهای امید است، این  خودکارآمدی، جهت
روابط به طور عمده به صورت دو به دو و مجزا تأیید شده است 
ی اینکه ترکیبی از آنها در کنار  و اطالعات زیادی درباره
تواند در باورهای امید  یکدیگر به چه میزان و به چه نحوی می
ی  نقش داشته باشد، در دسترس نیست. با این رویکرد مسئله
بررسی نقش توان به  صلی پژوهش حاضر این است که آیا میا
 انشجویانباورهای امید دبینی  در پیشمعنویت و خودکارآمدی 
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همبستگی با استفاده از تحلیل  -این پژوهش از نوع توصیفی 
مستقیم و ی ساختاری علّی  مسیر است که به بررسی رابطه
ی آماری پژوهش  پرداخته است. جامعهغیرمستقیم متغیّرها 
ی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است که در  شامل کلیه
مشغول به تحصیل بودند و با استفاده  94 -93سال تحصیلی 
نفر از آنان انتخاب  280گیری در دسترس  از روش نمونه
نهادی تحلیل شدند. با توجه به تعداد متغیّرهای مدل پیش
شود و  نفر در نظر گرفته می 15مسیر که به ازای هر متغیّر 
های  پذیری یافته همچنین با نظر گرفتن مالک قابلیت تعمیم
ی آماری  نفر از دانشجویان جامعه 280نمونه به جامعه، تعداد 
 گیری در دسترس انتخاب شدند. به روش نمونه
ی  نامه رسشهای پژوهش از چهار پ آوری داده برای جمع
گیری  ، مقیاس جهت2، خودکارآمدی شرر1امیدواری اسنایدر
ی اهداف پیشرفت میدگلی و  نامه و پرسش 3مذهبی آلپورت
 همکاران استفاده شده است. 
 ابزارهای استفاده شده در این پژوهش عبارت است از:
این  گیری هدفی میدگلی و همکاران: ی جهت نامه پرسش
گیری  آزمون جهت ل و سه خردهسؤا 18نامه دارای  پرسش
اجتنابی  -رویکردی و عملکردی  -هدفی تبحری، عملکردی 
 7های آن بر اساس مقیاس  دهی به سؤال است که پاسخ
بدین معنا  1گیرد؛ انتخاب پاسخ  یی لیکرت صورت می درجه
ی افراد صدق  است که آن موضوع یا سؤال به هیچ وجه درباره
معنای صادق بودن آن موضوع  به 7کند و انتخاب پاسخ  نمی
گیری افراد  است. اهداف پیشرفت؛ جهت ی افراد یا سؤال درباره
به کار، موقعیت و تمرکز کلی یا هدف آنها را از پیشرفت 
کند و به هدف خاصی برای کاری مشخص  بازنمایی می
نامه در اجرای نهایی نیز  معطوف نیست. پایایی کلی پرسش
با استفاده از آلفای کرونباخ به  های آن آزمون و خرده 87/0
گزارش شده است. برای آزمودن  76/0و  84/0، 87/0ترتیب 
گیری هدفی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده  روایی ابزار جهت
های حاصل از اجرای تحلیل عاملی تأییدی  شده است. شاخص
دهد  های هدفی، روایی مناسب ابزار را نشان می گیری جهت
(94/0GFI= ،05/0RMSA= ،115df= 2=83/366 وx .)
های حاصل از اجرای آلفای کرونباخ و  در مجموع شاخص
(. 11دهد ) تحلیل عاملی تأییدی، روایی ابزار را نشان می
به دست آمده  87/0ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش 
 است. 
                                                          
1) Snyder Hope Questionnaire 
2) Sherer self-efficacy questionnaire 
3) Allport Religious Orientation Scale 
شرر و همکاران این  مقیاس خودکارآمدی شرر و همکاران:
 بر غلبه برای اش توانایی ی درباره فرد عقاید مقیاس را که
 1982کند، در سال  می گیری اندازه را مختلف های موقعیت
 که است ماده 17 دارای نامه پرسش اند. این طراحی کرده
 مخالف کامالً از) یی درجه 5 لیکرت مقیاس اساس بر گو پاسخ
 باال های نمره. دهد می پاسخ ها به سؤال (موافق کامالً تا
است. شرر و  فرد در باال خودکارآمدی احساس ی دهنده نشان
اند.  درصد گزارش داده 86همکاران میزان آلفای کرونباخ را 
آوردن روایی سازه، آزمون  دست برای به 1376براتی در سال 
گزارش کرده  61/0مقیاس عزت نفس برابر  همبستگی آن را با
آموزان سال  است. وی پایایی آزمون خودکارآمدی را در دانش
و  76/0با طول برابر  4براون -سوم دبیرستان با روش اسپیرمن 
 5و از روش دو نیمه کردن گاتمن 76/0همچنین طول نابرابر 
گذاری این آزمون به  به دست آورده است. در نمره 76/0برابر 
 13، 9، 8، 3های  گیرد و ماده تعلق می امتیاز 5تا  1هر ماده از 
یابد. پایایی این  از چپ به راست، امتیازشان افزایش می 15و 
از طریق  1386آزمون در  پژوهش نجفی و فوالدچنگ در سال 
به دست آمده است. همچنین پایایی این  80/0آلفای کرونباخ 
و در  85/0، 1377نیا در سال  آزمون در پژوهش عبدی
  .(3) 6به دست آمده است 91/0ابیان و همکاران پژوهش اعر
شده گزارش  89/0در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ 
 است.
 آلپورت:( بیرونی -درونی )مذهبی  گیری جهت مقیاس
 درونی مذهبی گیری جهت که است ماده 21 این مقیاس دارای
 گیری جهت به آن 12تا  1عبارات . سنجد می را بیرونی و
 اختصاص درونی گیری جهت به آن 21تا  13عبارات  و بیرونی
 و فراگیر امری درونی آلپورت، مذهب ی نظریه اساس بر. دارد
 مذهب که درحالی است، شده درونی و یافته سازمان اصول دارای
فرد  نیازهای ارضای برای ابزاری و است خارجی امری بیرونی
بزرگی در سال  جان .شود می محسوب( امنیت و مقام قبیل از)
 235 ی نمونه گروه یک در نامه را پرسش این پایایی 1378
 محاسبه 74/0معادل  تهران های دانشگاه دانشجویان از نفری
نامه در این  ضریب آلفای کرونباخ این پرسش .(11)است  کرده
 به دست آمده است. 75/0پژوهش 
آوری اطالعات  به منظور جمع ی امید اسنایدر: نامه پرسش
ی امید اسنایدر استفاده شده  نامه مربوط به امید، از پرسش
یی است و  درجه 4سؤال  12نامه دارای  است. این پرسش
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گوید که اکنون راجع به خودش  ل میآزمودنی در هر سؤا
تفکر عامل؛ و  12و  10، 9، 2های  کند. سؤال چطور فکر می
های  سنجد و سؤال تفکر راهبردی را می 8و  7، 4، 1های  سؤال
ی  شود و دامنه های انحرافی محسوب می سؤال 11و  6، 5، 3
ی امید در  نامه قرار دارد. پایایی پرسش 32تا  8ها نیز بین  نمره
، در پژوهش کرمانی و 85/0پژوهش اسنایدر و همکاران 
و در پژوهش افشانی و جعفری ضریب آلفای  86/0همکاران 
محاسبه شده  71/0کرونباخ برای سنجش کلی امید به آینده 
 .(12)است 
به دست  62/0در پژوهش حاضر مقدار ضریب آلفای کرونباخ 
هایی که با  سؤال آمد، ولی به علت پایین بودن ضریب،
های دیگر همبستگی کمتری داشت شناسایی؛ و از  سؤال
 و  (3و  2، 1های  )شامل سؤال حذف شد  ها  ی سؤال مجموعه
طی اجرای پژوهش  .به دست آمد 78/0ضریب آلفا تا مقدار 







گیری هدفی  میانجیگری جهت قشنهدف این پژوهش بررسی 
امیدواری بود. بدین  معنویت و خودکارآمدی با ی در رابطه
های ذکر شده با استفاده از  ی بین مؤلفه منظور ابتدا روابط ساده
همبستگی پیرسون؛ و سپس نتایج حاصل از اجرای الگوی 
 1ی  طور که در جدول شماره تحلیل مسیر گزارش شد. همان
ی متغیّرهای مشاهده شده با هم  کلیهشود  مشاهده می
 .همبستگی دارند
 
 گیری هدفی و باورهای امید معنویت، خودکارآمدی، جهت همبستگی ضرایب و معیار انحراف میانگین، (1جدول 
 
     ها همبستگی  انحراف معیار میانگین متغیّر
   1 2 3 4 5 6 
      1 38/7 40/52 خودکارآمدی -1
     1 438/0** 51/3 34/25 باورهای امید -2
    1 176/0** 113/0 83/7 43/30 هدف عملکردی -3
   1 471/0** 392/0** 369/0** 81/7 55/28 هدف تبحری -4
  1       115/0          -077/0 176/0** 114/0 85/4 57/35 گیری مذهبی درونی جهت -5
 1 -161/0** 075/0 106/0 047/0 -104/0 54/4 1/27 هبی بیرونی ذگیری م جهت -6
 
 01/0**معنادار در سطح                 
 
ی اصلی( یعنی  آزمون مدل پیشنهادی برای آزمون )فرضیه
بررسی نقش معنویت و خودکارآمدی، از طریق متغیّر میانجی 
گیری هدفی در باورهای امید، از طریق الگوی تحلیل  جهت
شود برخی از  طور که مشاهده می همانمسیر ارزیابی شد. 
های کلی آزمون نیکویی برازش از طریق الگوی تحلیل  شاخص
 مسیر بدین شرح است:
شاخص نیکویی برازش تعدیل  و 1ی برازشهر چه شاخص نیکوی
تر باشد، الگو از برازش بهتری برخوردار است  نزدیک 1به  2شده
کنند.  ها به نحو بهتری الگوی روابط مفروض را تأیید می و داده
خطای  ی شاخص ریشه بر این اساس مطلوب آن است که
                                                          
تر  ر است و هر چه به یک نزدیکمتغیّ 1و  0بین  (GFI) مقادیر شاخص نیکویی برازش (1
 .باشد برازش بیشتری دارد
2
تعداد  کهکلی برازندگی است  ی یک سنجه (AGFI) تعدیل شدهشاخص نیکویی برازش  (
یــا بیشــتر باشــد  85/0 برابر شاخص این وقتی. آورد می درجات آزادی را به حساب
بــرازش خــوب را نشــان  95/0اســت و مقــادیر نزدیــک بــه  پذیرفتنیبــرازش الگــو 
 .دده می
به صفر نزدیک باشد تا برازش  3تقریـب میـانگین مجـذورات
به  مجذور کا نسبت 4بهتر الگو را نشان دهد. شاخص برازش
 3هر چه کمتر باشد بهتر است و نباید بیشتر از  درجـه آزادی
های مختلف  ی میزان برازش مدل با شاخص باشد. با مقایسه
ها دارای مقدار مطلوبی برای  ی شاخص توان گفت که کلیه می
های ذکر شده،  با توجه به مطلوبیت شاخص برازش مدل است.
طور که  کنند. همان ها الگوی کلی مفروض را تأیید می داده
                                                          
یکـی دیگـر از   (RAMSEA)خطای تقریـب میـانگین مجـذورات ی شاخص ریشه( 3
دوم میانگین مجذورات باقی مانده اسـت و تـابعی از  ی هـای برازندگی است که ریشه شـاخص
های با برازش ضعیف،  را برای مدل 10/0مقادیر باالتر از  .شود اریـانس تفسـیر میومقـدار کو
را  08/0تا  05/0برازش متوسط، مقادیر بین  های با را برای مدل 10/0تا  08/0مقادیر بین 
های با برازش عالی،  را برای مدل 05/0های با برازش مناسب و مقادیر کمتر از  برای مدل
 .دانند متناسب می
4
که نسبت این  یعنـی مجذور کای نسبی (x2/df) آزادی ی هدرجـبه  نسبت مجذور کا(  
چنانچه این شاخص کمتر . رساند نمونه را بر مدل مجذور کا به حداقل می ی شاخص اثر اندازه
 5تر از  باشد، برازندگی خوب و چنانچه بزرگ 5تا  2باشد برازندگی عالی و چنانچه بین  2از 
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 گیری هدفی ری جهتورهای امید با میانجیگی نقش معنویت و خودکارآمدی در با ( الگوی آزمون شده2شکل
 
های کلی آزمون نیکویی  شود، شاخص طور که مشاهده می همان
 ش کلی الگوی برازش در الگوی تحلیل مسیر حاکی از براز
 پیشنهادی است.
 
 پیشنهادی الگوی برازندگی های شاخص( 2جدول 
 
RMR AGFI x2/df GFI RMSEA df x2 
028/0 91/0 53/3 99/0 098/0 2 06/7 
 
باالترین شود،  مشاهده می 2ی  طور که در شکل شماره همان
است بعد از آن  84/0ضریب از سمت هدف تبحری به امید، 
ت به ( و معنوی46/0مربوط به مسیر بین خودکارآمدی به امید )
مسیر بین خودکارآمدی به  ( است. ضریب46/0هدف تبحری )
؛ و در آخر از سمت معنویت به 37/0گیری هدف تبحری  جهت





هدف از اجرای پژوهش، بررسی نقش معنویت و خودکارآمدی 
بینی امیدواری  گیری هدفی برای پیش از طریق جهت
های  دانشجویان بود. روابط یاد شده هم از طریق همبستگی
های  ساده، هم از طریق الگوی تحلیل مسیر آزمون شد. شاخص
برازش کلی مدل پیشنهادی با یک اصالح صورت گرفته نیز 
های مربوط به  ی برازش الگوی پیشنهادی و فرضیه هندهد نشان
کننده، نیرو دهنده،  آن است. خودکارآمدی عامل انگیزشی فعال
ی رفتار به سوی هدف تعیین شده  کننده نگهدارنده و هدایت
دهد بین معنویت و خودکارآمدی نیز  است. نتایج نشان می
که با نتایج  (3)همبستگی مثبت معناداری وجود داشت 
سویی  ی خودکارآمدی هم ی دیگر در زمینه چندین مطالعه
و گلچین  (13) 1های گوپتا توان به پژوهش دارد. از آن میان می
تحقیقات پژوهشگرانی همچون  اشاره کرد. (14)و سنجری 
گرین، میلر، کروسان، دوک و واکی بیانگر آن است که اتخاذ 
                                                          
1( Gupta 
یک هدف تسلط، الگوی سازگاری از پیامدهای شناختی فراهم 
ه از راهبردهای یادگیری عمیق منجر کند که به استفاد می
شود و به موجب این مسئله احساس خودکارآمدی در فرد  می
و همچنین  2. پونوین، ساندر و الرکین(5)یابد  افزایش می
پیری و عظیمی نیز در پژوهشی بین اتخاذ اهداف پیشرفت با 
. در حقیقت این (7 و 6)اند  خودکارآمدی رابطه نشان داده
آمده در این پژوهش در یک راستا  دست های به یافته نتایج با
گیری هدفی  طور که بیان شد بین جهت گیرد. همان قرار می
تبحری و خودکارآمدی ارتباط آماری معناداری وجود دارد. 
گیری هدفی  نتایج پژوهش کارشکی نشان داد که میزان جهت
پسر گیری دینی دانشجویان دختر باالتر از همتایان  و نیز جهت
 . (10)است 
های انجام شده از تأیید نقش امید در  همچنین پژوهش
ی بین خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی حکایت دارد.  رابطه
خودکارآمدی و امید سبب نگرشی جدید در فرد نسبت به 
شود و از آنجا که  خود، دیگران و جهان پیرامون او می
های  ها و مهارت رد به تواناییخودکارآمدی نیز به اعتقادات ف
توان بیان کرد که باال بودن امید در فرد  خود اشاره دارد می
ی  شود او با نگاه مثبتی که نسبت به خود به واسطه سبب می
های  کند بتواند در حین انجام کار نیز مهارت امید پیدا می
از جهتی هم با نتایج  این نتیجهخوبی را به کار بگیرد؛ 
ی  اند خودکارآمدی تحصیلی رابطه ی که نشان دادههای پژوهش
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داری با امید دارد و عملکرد تحصیلی مطلوبی را  مثبت و معنی
آمده در  دست و همچنین با نتایج به (8 و 2)کند  ایجاد می
یی که ضریب مسیر بین  پژوهش حاضر همسو است. به گونه
خودکارآمدی و امید از میزان قابل توجهی برخوردار بوده است 
تباط بین این دو مؤلفه در نظر ی ار دهنده تواند نشان که می
 گرفته شود.
یی مرتبط با هدف است و درک عمیق اینکه امید  امید سازه
تواند با مطالعاتی که به بررسی  کند، می چگونه عمل می
پردازد، مشخص شود.  گیری هدف می ی بین امید و جهت رابطه
گیری  کلوانق نشان داد که بین امید و جهت پژوهش تشویقی
. (15)ی مثبت و معناداری وجود دارد  ری رابطههدفی تبح
مشاهده شد در این پژوهش باالترین ضریب  طور که همان
ی همسو  دهنده مسیر بین این دو مؤلفه به دست آمد که نشان
ی  شده بودن با نتایج فوق است. همچنین در مدل برازش
گیری هدفی به طور  جهتطهور و همکاران  پژوهش احمدی
دانشجویانی که بنابراین  تأثیرگذار است؛ امیدواری برمستقیم 
 . (9) برخوردارند یز امیدواری باالترهدفمندند ا
که دین، مذهب  اند هاین گونه تبیین کرد سپهوندی و همکاران
 است یی و اعتقادات معنوی در زندگی انسان دارای اهمیت ویژه
های مختلف زندگی و حتی میزان امیدواری  جنبه برتواند  و می
 .(16) افراد تأثیر بسزایی بگذارد
گیری  نتایج پژوهش کرمی و همکاران اشاره دارد که بین جهت
مذهبی و امیدواری همبستگی وجود دارد. به عبارتی، هر چه 
داری در فرد بیشتر باشد، امیدواری او بیشتر است.  میزان دین
در نتیجه شناسایی و اعتقاد به باورها و اعتقادات مذهبی 
. افشانی و (17)باشد تواند در افزایش میزان امیدواری مؤثر  می
داری دانشجویان و امید به  اند که بین دین جعفری نشان داده
. (12)ی مثبت و معناداری وجود دارد  آینده در آنها رابطه
های  بنابراین رفتارهای دینی از طریق ایجاد امید و نگرش
. در واقع معنویت (18)شود  مثبت، موجب آرامش درونی می
شود و به زندگی انسان معنا و  امید در افراد می موجب ایجاد
های انجام شده  بخشد که این یافته، با نتایج پژوهش هدف می





دهد که  های این پژوهش نشان می به طور کلی، یافته
گیری  های معنویت و خودکارآمدی با میانجیگری جهت مؤلفه
هدفی به صورت جداگانه و به صورت ترکیبی در قالب یک 
 گذارد. امید متغیّر سطح باالتر بر امیدواری دانشجویان تأثیر می
فرایندی شناختی است که افراد با آن فعاالنه اهداف خویش را 
 کنند.  دنبال می
 که بیانگرخودکارآمدی با توجه اینکه معنویت در زندگی؛ و 
و  وی است؛ های قابلیت و توانایی ی درباره فرد کلی باور
گیری هدفی که به صورت الگوی منسجمی از  همچنین جهت
باورها، اسنادها و هیجانات فرد است و مقاصد رفتاری فرد را 
های تحصیلی،  گیری در موقعیت کند و این جهت تعیین می
ی فرد از تحصیل است، بنابراین فراهم آوردن  مبیّن انگیزه
های  املهای آموزشی و حمایتی برای ایجاد ع بسترها و محیط
تواند پیامدهای مثبتی برای دانشگاه و دانشجویان به  فوق می
همراه داشته باشد. همچنین به افزایش تعهد، تالش و 
ی موفقیت، شکست و  گیری اسنادهای مثبت در زمینه شکل
های تحصیلی و در صورت لزوم تغییر  پایداری در راه هدف
 مسیر برای رسیدن به این اهداف منجر شود. 
هایت در این پژوهش تالش بر این بوده است که معنویت، در ن
گیری هدفی و امید در ساختاری کلی  خودکارآمدی، جهت
ها کمتر به آن توجه شده  بررسی شود که در دیگر پژوهش
است و همچنین کمتر پژوهشِ ناهمسویی با این پژوهش دیده 
شده است، اما آنچه باید اذعان نمود این است که این مدلی 
ی تجربی  شنهادی است که بر اساس مبانی نظری و پیشینهپی
های دیگری هم ممکن است وجود  آزمون شده است و مدل





توان به همکاری نکردن برخی  های این مطالعه می از محدودیت
پاسخ ندادن برخی دانشجویان از دانشجویان با پژوهشگر و نیز 
)به علت زیاد بودن تعداد   نامه های پرسش ی سؤال به همه
 ها( اشاره کرد. سؤال
های مختلف برای  با توجه به اینکه شرایط در دانشگاه
شود این  دانشجویان مختلف و متفاوت است؛ پیشنهاد می
های دانشجویی و  تر در گروه پژوهش به صورت گسترده
دیگر مانند علوم پزشکی، آزاد و پیام نور در های  دانشگاه
تر  مقایسه با دانشجویان حوزه، برای دستیابی به نتایج مطمئن
گیری )در دسترس و  انجام پذیرد. همچنین به دلیل نمونه
 سوگیری در افراد نمونه افزایش؛ و وجود داوطلبانه( احتمال






 ی شخصی نویسندگان مقاله نوشته شده؛ و مقاله با هزینه این
 قدردانی
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